**İSLAM VE AHLAK**

**1. Allah’a (c.c.) Karşı Ahlaki Sorumluluklarımız**

\* Sorumluluk; kişinin kendi davranışlarının sonuçlarınıüstlenmesi anlamınagelir.

 \* Kur’an-ı Kerim’de **“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.”** (Kıyâmet suresi, 36. ayet.) buyrularak insanın dünya hayatında başıboş ve sorumsuz bırakılmadığı; insanlarıntüm eylemlerinden sorumlu oldukları bildirilmiştir.

 \* Müslüman, günü geldiğinde yaptıklarının hesabını vereceği bilinciyle hareketeder. Bu bilinç, insana Allah’a (c.c.) karşı sorumluluklarını hatırlatır. Her insan,günü geldiğinde yükümlülüklerini hakkıyla yerine getirip getirmediğinden sorgulanacaktır.

LOKANTAYA GİRİP HESABI ÖDEMEME ÖRNEĞİ

**Allah’ı (c.c.) Tanımak ve Bilmek**

 \* İnsanın ilk ve en önemli sorumluluğu,kendisini yaratan Rabbine karşıdır.

Bu sorumluluk, O’nu bilmek ve tanımaklabaşlar. İnsan, Allah’ın (c.c.) varlığınıve birliğini; O’ndan başka ibadetelayık hiçbir ilahın bulunmadığını biliptasdik etmekle yükümlüdür. Bununlaberaber emir ve yasaklarına uyarakyalnızca O’na ibadet etmek, insanın Allah’a(c.c.) karşı sorumluluklarındandır.

 \* Allah’ı (c.c.) doğru bir şekilde tanımak ve bilmek için Kur’an ve sünnetin rehberliğinebaşvurmak gerekir.

**Allah’a (c.c.) İman, İtaat ve Teslimiyet**

 \* Her şeyin yaratıcısı olan Allah’a (c.c.) inanmak ve itaat etmek insanın sorumluluklarındandır.Allah’a (c.c.) iman etmek; Yüce Allah’ın varlığını, birliğini;eşi, benzeri ve ortağı olmadığını kabul etmektir. Yüce Allah’a iman aynı zamandaO’na itaati de gerekli kılar.

 \* Müslüman; Allah’a (c.c.) boyun eğen, emir ve yasaklarını itirazsız kabul ederekO’na teslim olan kimse demektir.

**Allah’a (c.c.) İbadet**

 \*İnsanların sorumluluklarından biri de Allah’a (c.c.) karşı kulluk görevini yerinegetirmektir. Peygamber Efendimiz, ibadet etmenin Allah’ın (c.c.) insanlar üzerindekihakkı olduğunu bildirmektedir: *“… Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, insanlarınO’na kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmamalarıdır…”*(Buhârî, Cihâd, 46)

 \* İbadet, insanın yaratılış amacıdır. Yüce Allah**, “Ben cinleri ve insanları, ancakbana kulluk etsinler diye yarattım.”**(Zariyat Suresi 56. ayet)

**Allah’a (c.c.) Karşı Sevgi ve Saygı**

 **\*** Müslüman, Allah (c.c.) sevgisinin üstünde başka sevgilere yer vermez. Kur’an-ıKerim’de şöyle buyrulmaktadır: **“İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortakkoşanlar vardır. Allah’ı sever gibi onları severler. İnananlar ise en çokAllah’ı severler…”**(Bakara suresi, 165. Ayet)

 \* İnsan Allah’ı (c.c.) severek aynı zamanda O’nu yüceltmiş olur. Allah sevgisi,O’na karşı saygıyı da beraberinde getirir. Her şeyi yaratan, bilen, gören ve duyanAllah’a sonsuz bir saygı içerisinde bulunmak her müminin sorumluluklarındandır.

 \* Peygamber Efendimiz: “*Allah’ım, senden senisevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli isterim...”*(Tirmizî, Deavât, 73)şeklindedua ederek müminleri Allah sevgisine talip olmaya yöneltmiştir.

**Allah’a (c.c.) Dua, Zikir ve Şükür**

 **\*** Dua, kulluğun en özlü ifadesi olduğunu haber vermiştir. Mümin, dua sayesinde Allah (c.c.) katında değer kazanır.

 \* Duaile insan her zaman ve her yerde Allah(c.c.) ile arasındaki bağını daha güçlühâle getirir. Böylece inanç dünyasınızenginleştirirken imanını daima diri vecanlı tutar.

 \* Zikir, Yüce Allah’ı hatırda tutmak ve O’nu anmaktır.

 \* Şükür, Yüce Allah’ın verdiği nimetlere karşıövgüde bulunmaktır. Şükür, insanınAllah’a (c.c.) kulluğunun bir gereğidir. Bir ayette Yüce Allah (c.c.), **“Öyleyseyalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlüketmeyin.”** (Bakara suresi, 152. Ayet) buyurarak kendisine şükredilmesini, nankörlük yapılmamasını istemektedir.

 \* Kendisine verilen nimetin asıl sahibinin Allah (c.c.) olduğunu bilen mümin,hayatının her anınışükürle geçirmeye gayret eder. Şükrün çeşitli kısımları vardır.**Kalbin şükrü**, nimetleri verenin Allah (c.c.) olduğuna inanmaktır. **Dilin şükrü**,Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere hamdetmektir. **Bedenin şükrü**, namaz, oruçgibi ibadetleri yerine getirmek ve O’nun yasaklarından uzak durmaktır. **Malın şükrü** ise sadaka ve zekât vermektir. Ayrıca verilen nimetleri israf etmedenkullanmak da şükrün gereğidir.

**Allah’a (c.c.) Karşı İhlaslı Olmak**

\* İhlas; samimi olmak, içten davranmak; gösteriş ve ikiyüzlülükten uzak olmaktır.Dini yalnız Allah’a has kılmak, yalnız O’na ibadet etmek ve yalnız O’ndanyardım istemektir. Tutum ve davranışlarda sadece Allah’ın hoşnutluğunu gözetmektir.

 Müslüman, Allah’a (c.c.) karşı sorumluluk bilinciyle yaşar. O’ndan geldiğini,O’na ait olduğunu ve sonunda O’na döneceğini bilir. Her şeyi gören, duyan vebilen Allah’ın (c.c.) kendisiyle beraber olduğunu asla hatırından çıkarmaz. Budüşünce ile hayatına yön verir, attığı her adımı bu bilinçle atar ve tüm amellerini bu inançla yapar. O’nun dilediği gibi bir kul olarak yaşayıp razı olacağışekilde Allah’a (c.c.) kavuşmayı temenni eder.

**2. Peygamberimize (s.a.v.) Karşı Ahlaki Sorumluluklarımız.**

Allah’a (c.c.) karşı sorumluluklarınbilincinde olan Müslüman,aynı zamanda Hz.Muhammed’e (s.a.v.) karşı dasorumlu olduğunu bilir. Peygamber

Efendimiz, Kur’an-ıKerim’de örnek olarak gösterilenbir rehberdir.

**Hz. Muhammed’e (s.a.v.) İnanmak ve Tasdik Etmek**

\* Müslümanın peygamberimize karşı ahlaki sorumluluklarının başında Yüce Allah’ınkulları arasından seçtiği ve görevlendirdiği peygamberlere ve özellikle Hz.Muhammed’e (s.a.v.) iman etmek gelir. Bu iman, peygamberin Allah’tan (c.c.) getirdiğiher şeyi kabul etmek ve gönülden benimsemek anlamına gelir. Yüce Allah:**“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba vedaha önce indirdiği kitaba iman edin…” (Nisa Suresi 136. ayet)**

**Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Samimiyetle Teslim Olmak**

 \* Peygambere teslimiyet aynı zamanda onun getirdiği dinî hükümlerin hak vegerçek olduğuna samimi bir şekilde inanmaktır.

**Hz. Muhammed’i (s.a.v.) Herkesten Çok Sevmek**

\* Bir başka ayette de**“Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…”**Ahzâb suresi, 6. ayet.buyrularakmüminler için peygamber sevgisinin kendi canlarından bile ileri düzeyde olmasıgerektiği bildirilmiştir. Allah Resulü (s.a.v.) kendisine sevgi duyulmasını, hakikiiman olarak açıklamıştır: *“Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki sizdenbiriniz, ben kendisine; anasından, babasından, evladından ve bütün insanlardandaha sevimli olmadıkça gerçek anlamda iman etmiş olamaz.”*Buhârî, İmân, 8.

**Hz. Muhammed’i (s.a.v.) Örnek Almak ve Sünnetine Uymak**

 \* Hz. Peygamber’e karşı ahlaki sorumluluklarımızdan biri de onu örnek alarak sünnetine uymaktır. Kur’an-ı Kerim’de; **“Andolsun, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için Allah’ın Resulünde güzel bir örnek vardır.”** (Ahzab suresi, 21. ayet. buyrulmuştur. Hz. Peygamber Müslümanlar için en güzel örnektir.

\* Sünnet; izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, gidişat demektir. Hz. Peygamber’in sözleri, davranışları ve sahabelerinin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına sünnet denir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) farz ve vacip dışındaki söz ve tavsiyelerini kapsayan sünnet bu yönüyle Kur’an-ı Kerim’den sonra İslam dininin ikinci kaynağıdır.

\* En güzel örnek olarak gösterilen Hz. Muhammed (s.a.v.) aynı zamanda sünnetine uyulması gereken bir önderdir. “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin…” (Âl-i İmrân suresi, 31. ayet) ayeti, Allah’ın (c.c.) sevgisine ulaşma yolunun peygamberin sünnetine uymaktan geçtiğini bildirmektedir.

**Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Salavat Getirmek ve Onu Saygıyla Anmak**

\* Peygamber Efendimize karşı ahlaki sorumluluklarımızdan biri de ona salavat getirmektir. Salat, Hz. Peygamber’i (s.a.v.) hayırla yad etmek, ismi geçtiğinde dua, rahmet ve mağfiretle onun manevi şahsiyetine saygı duymak anlamına gelir. Selam ise esenlik ve barış dilemektir.

**3. Kur’an-ı Kerim’e Karşı Ahlaki Sorumluluklarımız**

 \* Kur’an-ı Kerim, insanlar için rahmet ve hidayet rehberi bir kitaptır. İnsanların karanlıktan aydınlığa çıkmaları için (İbrahim suresi, 1. Ayet) Allah (c.c.) tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) vahyedilmiştir.

 \* Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim yoluyla kendisine en doğru ve sağlam bir şekilde iman etmenin esaslarını insanlara haber verir.

 \* Kerim kitabımız Kur’an, hidayet rehberi, doğruyu yanlıştan ayırmanın ölçüsü, müminler için öğüt kaynağı, insana bilmediklerini öğreten, rahmet ve müjde gibi sıfatlarla kendisini tanıtmaktadır.

 \* Bir Müslüman günlük hayatını şekillendirirken Allah (c.c.) katında neyin doğru neyin yanlış olduğunu, insanlarla ilişkilerinde Allah’ın (c.c.) rızasına uygun davranışların neler olduğunu Kur’an’dan öğrenir.

 \* Bir Müslümanın Kur’an-ı Kerim’e karşı ilk sorumluluğu ona iman edip aklını ve kalbini Kur’an’a açmaktır. Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine teslim olmamız ölçüsünde Kur’an, insanlar için yol gösterici bir rehber olmaktadır.

 \* Kur’an-ı Kerim’den bir Müslümanın gereği gibi istifade edebilmesinin ilk aşaması onu okumak ve anlamaya çalışmaktır. Kur’an-ı Kerim’i okumak ve anlamak için üzerinde tefekkür etmek Yüce Allah’ın emirlerindendir.

 \* Kur’an’ı okuma sorumluluğuyla bizleri vazifeli kılan Yüce Rabbimiz, bu okumayla Kur’an’ı anlamamızı ve hayatımızın bir parçası hâline getirmemizi istemektedir.

 \* Peygamberimizin Kur’an’la ilişkisi Müslümanlara örneklikler sunmaktadır. Kur’an okumayı öğrenen bir mümin, onu anlamak için çaba gösterdiği ölçüde Kur’an hayatına şekil verecektir. Sağlam bir inançla Allah’a (c.c.) kulluğunu pekiştirecek ve insanlarla ilişkilerini Allah’ın (c.c.) dilediği şekilde düzenleme imkânı bulacaktır. Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin günlük hayatının bir parçasıdır. Onun her gün düzenli olarak Kur’an’dan bir bölüm okuması, Müslümanların Kur’an’ı hayatına dâhil etmesi için güzel bir örnektir.

 \* Kur’an okurken temel amacımız bu okumanın hayatımızı şekillendirecek güzel davranışlara dönüşmesini hedeflemek olmalıdır.

 \* Kur’an-ı Kerim’le İlişkimizin Temelleri

- Kur’an’ın Allah (c.c.) sözü olduğuna inanmak ve hükümlerinin her çağda geçerli olduğunu bilmek.

- Her gün az da olsa Kur’an’dan bir bölüm okumaya çalışarak onun hayatımızı yönlendirmesini sağlamak.

- Kur’an’ı okumak, anlamak ve yaşamak amacıyla din kardeşlerimizle bir araya gelerek okuma meclisleri kurmak.

- Allah’a (c.c.) ibadet bilinci ile Kur’an’a yaklaşmak. Dünyevi amaçlar, arzu ve isteklerden arınarak Kur’an’dan nasiplenmeye çalışmak.

- Kur’an okuyuşumuzu güzelleştirmek için çaba göstermek.

- Kur’an’ı anlamak için bütüncül bir bakış açısıyla Hz. Peygamberin hayatını ve uygulamalarını öğrenmeye çalışmak.

 \* Kur’an-ı Kerim’i okumaya ve anlamaya çalışmak insana gönül huzuru verir. Ayrıca hayata dair meseleleri anlamak için derin bir idrak ve anlayış kazandırır.

 \* Kur’an-ı Kerim’le ilişkimizin esası öncelikle iman ve teslimiyet, sonra ibadet ve kulluk bilinci, nihayetinde ise iç huzuru ve davranışların güzelleşmesidir.

**4. Topluma Karşı Ahlaki Sorumluluklarımız**

 \* İslam, dünya hayatında insanların ahlaki ilkeler etrafında bir arada yaşamalarını esas alan bir toplum modelini öngörür. İnsan, fıtratı gereği başka insanlarla bir arada yaşamaya ihtiyaç duyar. Birlikte ortak değerler üretir, ürettiği bu değerler üzerinden birlikte yaşam becerileri geliştirir.

 \* Allah (c.c.) tarafından her bir insana yaratılıştan verilen haklara karşı diğer insanların tavır ve tutumları toplumsal ahlak kurallarını oluşturmaktadır. Bu haklar toplumun huzur ve düzeni için vazgeçilmezdir. İslam âlimlerine göre bu haklar; canın, malın, dinin, aklın ve neslin korunarak güven altına alınmasını sağlar.

 \* İslam alimleri insanın ahlaki yönünü dört temel erdem üzerinden ele almışlardır. Bunlar adalet, hikmet, şecaat (cesaret) ve iffettir. Bu erdemler can, mal, din, akıl ve neslin korunması ilkeleriyle ilişkilendir. Can ve malın korunması adalet ve şecaat erdeminin gereğidir. Din ve aklın korunması hikmet erdeminin, neslin korunması da iffet erdeminin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

 

\* Canın ve malın korunması ilkesi, öncelikle kulların can ve mal dokunulmazlığını

gerekli kılar. İnsanların can ve mal güvenliği dinimiz tarafından güvence altına alınmıştır. İslam dini yaşama hakkını dokunulmaz kılmıştır.

 \* Dinimiz haksız bir şekilde bir insanı öldürmeyi tüm insanları öldürmek gibi niteleyerek bu suçun ne kadar büyük bir kötülük olduğunu vurgulamaktadır.

 \* Malların ve kazançların haksız ve meşru olmayan yöntemlerle ele geçirilmesi İslam ahlak prensiplerine aykırıdır. Hırsızlık, hile ve gasp yoluyla mal elde etmek, faiz ve rüşvet gibi haksız yollarla kazanç elde etmeye çalışmak dinimizce yasaklanan davranışlardır. Can ve mal güvencesinin tehdit altında olduğu durumlarda meşru ölçüler dâhilinde mücadele etmek Müslümanın hakkıdır. Müslümanın bu mücadeleyi hakkıyla verebilmesi için de şecaat yani cesaret erdemine sahip olması gerekir.

 \* Kul hakkı hassasiyeti dinimizin üzerinde özenle durduğu ve yaşantımız içerisinde en çok dikkat etmemiz gereken temel bir prensiptir. Kul hakkına sebep olacak söz ve davranışlardan kaçınmak, Müslümanların özellikle dikkat etmesi gereken erdemlerdendir. Kul hakkının korunması ve insanların kul hakkına dikkat etmesini sağlayan en temel değer adalettir. Adalet; bir şeyi yerli yerine koymak, hak sahibine hakkını vermek anlamına gelir.

 **“Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. (İnsanlar) zengin olsunlar, yoksul olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.”** (Nisâ suresi, 135. Ayet)

 \* İffet, haramdan uzak durmak, kötü söz ve işlerden kaçınarak nefsin ve bedenin isteklerine karşı koymaktır. İffet, İslam ahlakının temel erdemlerinden biridir. Müslüman söz ve davranışlarıyla iffet sahibi olduğu ölçüde diğer insanlarla güven temelinde ilişkiler kurar. Dedikodu yapmak, iftira etmek, yalan söylemek, başkalarının özel hayatlarını araştırmak, gözünü Allah’ın (c.c.) haram kıldığı şeylere dikmek dinimizin yasakladığı davranışlardır. Bu davranışlar kişiyi ahlaken kötülüğe yönelttiği gibi onun başka insanlarla olan ilişkilerini de zedeler. Hz. Peygamber’in *“Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güven içinde olduğu kimsedir.”* (Müslim, İman, 65.) sözüyle Müslümanlar için koymuş olduğu bu ölçü, insanların bir arada huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlayan en temel ahlaki kurallardan birisidir.

 \* İslam dini insanların bir arada yaşamalarını güvence altına alan bir değerler sistemi ortaya koyar. Sevgi, yardımlaşma, sabır, merhamet, güven, tevâzu ve cömertlik gibi hem insanı ahlaken olgunlaştıran hem de toplumu iyi bir toplum hâline getiren değerler Allah (c.c.) ve Resulünün tavsiye ettiği erdemlerdir.

 \* İslam’ın inanç esaslarının ve ibadetlerinin ana gayelerinden biri de güzel ahlaka dayalı bir hayat düzeni oluşturmaktır. Dolayısıyla Allah’a (c.c.) iman edip ibadetlerini yerine getiren her bir Müslümanın dinimizin hedeflediği ahlaki güzelliklere ulaşmak için çaba sarf etmesi gerekir. Bu yolda gösterilen gayret, insanları ahlaki olgunluğa eriştireceği gibi toplumu da ahlaki değerlerin yaşandığı bir düzene ulaştıracaktır. Rabbimizin kullarından beklediği adalet, güven, sevgi, yardımlaşma, merhamet, cömertlik gibi ahlaki sorumluluklar insanların hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında huzur içinde olmasını sağlayacaktır.

**5. Esmâ-i Hüsnâ’yı Tanıyorum**

 **el-Azîz**

**\*** Sözlükte el-Azîz; izzet sahibi, her şeye galip gelen, karşı gelinemeyen anlamındadır. Güçlü ve üstün olmak, galip gelmek, güç ve üstünlük, eşi ve benzeri bulunmayacak derecede değerli olan anlamlarını da içerir. Terim olarak el-Azîz, mutlak surette güç, kuvvet ve şeref sahibi, emir ve iradesine kâinatta bulunan hiçbir varlığın karşı koyması mümkün olmayan varlık66 anlamında Allah’ın doksan dokuz isminden biridir.

**er-Rahman**

\* Rahman, sözlükte herkese ve her canlıya merhamet eden, şefkatle davranan ve acıyan anlamına gelir. Terim olarak bütün canlılara şefkat gösteren, mümin kâfir ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden, her türlü nimeti veren, rahmeti sonsuz olan anlamında Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden biridir.

 **es- Selam**

\* Sözlükte; emniyet ve selamet anlamının yanında esenlik veren, tehlikelerden kurtaran anlamına gelir. Terim olarak her türlü eksiklikten ve noksanlıktan uzak, yaratmasında kusursuz olan, kullarına güvenlik, barış, esenlik ve sağlık veren anlamında Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden biridir.

Barış ve esenlik kaynağı olan Allah’a (c.c.) inanan Müslüman huzur bulur. Yüce Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için çaba sarfeden mümin dünyada ve ahirette esenlik yoluna ulaşır.

